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ABSTRAKT
Tema e këtij punimi është përdorimi i veglës ArcGIS Network Analyst në shtrirjen hapësinore
dhe menaxhimin e mirëmbajtjes së rrjetës së ujit në kompaninë rajonale të ujësjellësit në qytetin
e Pejës K.R.U. “Hidrodrini “.
Network Analyst mundëson krijimin e raporteve të sakta dhe cilësore, diagrameve dhe hartave të
ndryshme të nevojshme për departamentin e planifikimit dhe zhvillimit (DPZH) në kuadër të
K.R.U. “Hidrodrini “ i cili bënë planifikimin për zgjerimin dhe përmirësimin e rrjetit aktual.
Përmes këtij sistemi, është i mundur njoftimi i konsumatorëve në kohë reale për aktivitetet e
departamentit të mirëmbajtjes së rrjetës (DMRU), informimi bëhet edhe në rastet e intervenimit
për ndreqjen e defekteve të ndryshme në rrjetin e ujësjellësit ku është e nevojshme ndërprerja e
furnizimit me ujë në segmentët e caktuar.
Network Analyst mundëson një analizë të mirë hapësinore si dhe menaxhim mjaft efikas të rrjetit
të ujësjellsit në qytetin e Pejës – zona Trestenik. Kjo është edhe qëllimi i analizës së këtij punimi.
Ky punim është bërë në ESRI ArcGIS software dhe ka rezultuar si fillim mjaft i suksesshëm dhe
në bazë të tij i punuar në Microsoft Word.
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HYRJE

Një sistem informacioni gjeografik (GIS Software) është dizajnuar për të ruajtur, rifituar,
menaxhuar, shfaqur dhe analizuar të gjitha llojet e të dhënave gjeografike dhe hapësinore.
Programi GIS na lejon të prodhojnë harta dhe prezantime të tjera grafike të informacionit
gjeografik për analizë dhe prezantim. Me këto aftësi GIS-i është një program i vlefshëm për të
vizualizuar të dhënat hapësinore ose për të ndërtuar sisteme të mbështetjes së vendimeve për
përdorim në organizata të ndryshme.
Si rast studimi kemi marrë matjet gjeohapësinore në ndërrmarjen publike K.U.R Hidrodrini në
Pejë. Si rrjedhojë do të shohim hollësisht matjet e rrjetit, kyçjeve individuale dhe kolektive,
matja e objekteve të ndryshme si dhe paraqitja e tyre sipas sistemit GIS. Në këtë raste studimi do
të analizohet rëndësia e përdorimit të programit të GIS në analizën e shtrirjes hapësinore dhe të
menaxhimit të sistemit të ujësjellësit në qytetin e Pejës – zona e Trestenikut.
Njësia operative në Pejë furnizon me ujë të pijshëm në qytetin e Pejës me 43 fshatra për rreth ka
dy objekte prodhuese kryesore, uji i zi me sisteme të pompimit dhe gravitet dhe drini i bardhë me
poashtu me gravitet. Njësia operacionale në Pejë ka dy stacione kryesore të pompimit dhe 12
stacione të tjera ndihmëse:
 Një deponi (rezervuar) të ujit të pijshëm me rreth 1500m³ dhe 3000m³,
 402.4 km rrjet i ujit me tubacione të profileve të ndryshme,
 149 km rrjet i kanalizimit të fekaleve,
 Dy stacione të klorinimit.
Gjatë realizimit të këtij punimi është analizuar shtrirja hapësinore e rrjetit të ujësjellësit dhe
kanalizimit të zonës së Trstenikut, pikat e kyqjeve, mirëmbajtja e rrjetit, planifikimet për të
ardhmen në zgjerimin e rrjetit dhe të gjitha këto duke e analizuar përmes programit të GIS.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS

Gjatë realizimit të këtij punimi, është shfrytëzuar literaturë përkatëse dhe të dhënat të ndryshme
që kanë ndihmuar në shtjellimin e kësaj teme. Literatura e shfrytëzuar përfshinë botime të
ndryshme në fushën e shfrytëzimit dhe përdorimit të programit të GIS në analiza hapësinore.
Gjithëashtu, është shfrytëzuar edhe literatura në Sistemet e Informacionit gjeografik. Të dhënat
kryesisht janë marrë nga K.U.R. “Hidrodrini”.
Me avancimin e teknologjisë informative në kohët e sotme nuk mund të imagjinohet menaxhimi
i të dhënave gjeohapsinore pa krijuar një sistëm për ruajtjen, korrigjimin, analizimin, paraqitjen
dhe plotësimin e të dhënave të referuara gjeografikisht. Një sistëm i tillë quhet Sistemi i
Informimit Gjeografik (Geografic Information System - GIS)1. Aplikimi i platformës ArcGIS
është atraktive dhe i domosdoshëm për përdorimin e GIS-it në menaxhimin e rrjetave komplekse
të ujësjellësit si mjet për inventarizimin e aseteve, analizimin, raportimin dhe vendim-marrjen.
Kjo temë diplome ka për qëllim të shtjelloj modelimin e të dhënave ekzistuese(shapefiles)2për
përdorimin e programit ArcGIS network analyst në menaxhimin sa më të mirë të rrjetës së
ujësjellësit në K.U.R. “Hidrodrini”. Për këtë qëllim kemi zgjedhur një pjese përiferike
përkatësisht fshatin Trestenik të qytetit të Pejës. Në vitin 2007 është bërë instalimi i platformës
ArcGIS(po këtë kompani), një liçencë ArcGIS Server i cili bënë të mundur menaxhimin e të
dhënave dhe paraqitjen në web GIS, 7 liçenca desktop standarde dhe 7 liçenca desktop bazike,
me mundësi të opërimit deri në 3 opëratorë në të njëjtën kohë. Të dhënat aktuale të importuara në
ArcGIS Softwer nuk kanë ndonjë hierarki të caktuar të të dhënave ku krijimi i raportëve,
diagrameve dhe statistikave të ndryshme është i arritshem në kohë optimale, ndërsa në vitin
2014/2016 është bërë rrjeta e re e ujësjellësit, dhe të dhënat e përdorura në këtë projekt janë
reale.
Prej vitit 2003 në kompanin Hidrodrini ka filluar projekti blockmaping3 i financuar nga
donacioni gjerman “GTZ” të cilët kanë formuar shërbimin gjeodezik si dhe aparaturen e
nevojshme për matje të ndryshme gjeodezike dhe njekohësisht kanë bërë trajnimin e gjeodetëve
1

Pal Nikolli,Sistëmet e informacionitgjeografik, Tiranë 2011, fq. 27.
A shapefile is a simple, nontopological format for storing the geometric location and attributë information of
geographic features. Geographic features in a shapefile can be representëd by points, linës, or polygons (areas).
3
Block mapping: çdo hartëë blloku emërohet pas numrit të bllokut. Hartëa e rendomta tregojnë numrin bllok të
hartëave të vlerësuara.
2
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dhe operatorëve të programit autocad të cilët funksionojnë edhe sot, ku ekipet e gjeodetëve bëjnë
matjen e lidhjeve të ujit vendet e ujëmatëseve individual rrjetit të ujit matjen e objkteve të reja të
cilat nuk janë të evidentuara në harta më parë e gjithë kjo punë shërben si bazë e të dhënave për
programin ArcGis4 përmes të cilit e japim një pasqyrë të mirë si për vetë kompanin njëkohësisht
edhe për konsumatorin. Me rritjen e disponueshmërisë së të dhënave hapsinore dhe zhvillimet në
shkencën e GIS na mundësojnë kryerjen e proceseve të planifikimit, informacionit dhe analiza,
dizajnim, vlerësim, vendim, menaxhim dhe komunikim. Përcaktimi i parimeve të zhvillimit të
qëndrueshëm në planifikimin natyror dhe proceset e zhvillimit si dhe përdorimi i metodave GIS
për të mundësuar dhe lehtësuar këto procese, ka patur zhvillime të rëndësishme në botë. GIS
është një mjet themelor, që nëse shfrytëzohet siç duhet mund të ofrojë mbeshtetje efektive për
planifikimin hapsinor dhe vendim-marrjen, për arsye se komponenti gjeografik i problemit është
përcaktues kur synohet zhvillimi i qëndrueshëm. Prandaj teknologjitë gjeohapsinore duhet të jenë
udhehëqëse në implementimin teknik të platformave të hapura dhe të integruara për analiza të
informacionit, zgjidhje problemesh në grup, planifikim dhe vendim-marrje5.

2.1

Qëllimi i temës

Qëllimi kryesor i temës është që të analizohen, të ruhen, të përpunohen dhe që këto të dhëna të
kthehen si informacion, pastaj të kemi një ide më të qartë se si funksionon sistemi i informacionit
GIS specifikisht programi ArcGIS që edhe kompania “hidrodrini” përdor për të digjitalizuar të
dhënat tekstuale me ato hartografike, pastaj analiza e mënyrës së shtrirjes së rrjetit primarë dhe
sekondarë të ujit në Pejë , përkatesisht zonën kadastrale Trestenik. Poashtu kemi përfshirë
pasqyrimin e gjendjes faktike të terenit përmes matjeve gjeodezike për ta paraqitur në hartë,
analizën e konfigurimit përmes programit ArcGIS: Arkitektura e konfigurimit, Arkitektura e

4

ArcGIS is a geographic information systëm (GIS) for ëorking ëith maps and geographic information. It is used for
creating and using maps, compiling geographic data, analyzing mapped information, sharing and discovering
geographic information, using maps and geographic information in a range of applications, and managing
geographic information in a database.
5
http://upt.al/images/stories/phd/B_Drishti_GIS.pd
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gjeoinformacionit, krijimi i gjeodatabazës, file gjeodatabazë, gjeodatabazë përsonale, Enterprise
e geodatabase dhe njëkohësisht edhe përmes sistemit kordinativ KosovaRef016, etj.

2.2

Furnizimi me ujë nga K.U.R “Hidrodrini” Pejë

Shtrirja hapsinore e rrjetit të ujësjellësit dhe menaxhimi i tij në 5 komunat ku secila komunë e ka
rrjetin e vet të furnizimit me ujë të pijës dhe menaxhohen nga një menaxher për njesi ku të gjithë
janë të zgjedhur nga K.U.R. “Hidrodrini”. Konsumatorët të cilët banojnë në shtëpi private kanë
të vendosur ujëmatës individual i cili bënë regjistrimin e konsumit të ujit për një konsumator
(familje), ndërsa konsumatorët të cilët banojnë në ndërtësa të përbashkëta (pallatë) shumica kanë
të vendosur një ujëmatës të përbashkët i cili bënë regjistrimin e konsumit të ujit për tërë
ndërtësën ka rastë në shumicën e ndërtimit të ri në banësa kolektive dhe ujëmatës individual për
regjistrim të konsumimit të ujit. Për të llogaritur vlerën e faturës, konsumi i ujit përpjesëtohet për
çdo banësë (apartament). Për të demonstruar analizën e konsumit dhe borxhit të mbetur, përveç
të dhënave gjeohapësinore janë marrë edhe të dhënat e faturimit për 5 muajt e fundit të vitit 2016
për të cilën do flasim më vonë. Furnizimi bëhet nga dy zona:
1. Zona e furnizimit me ujë, uji i zi me dy stacionë pompimi dhe 12 stacionë ndihmëse
pompimi.
2. Zona e furnizimit me ujë, drini bardhë me gravitet.

Sistemi ” KOSOVAREF01” bazohet në matjet që janë bërë me instrumentin GPS, i cili është i bazuar në kornizën
ËGS-84,ky systëm është model i tokës i përcaktuar me parametra parësor dhe dytësor.
6
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1. Figura Menaxhimi dhe furnizimi me ujë të pijës nga “Hidrodrini”.7
Bazuar në të dhënat e atributëve, zona e furnizimit me ujë, uji i zi dhe uji i bardhë furnizojnë
pjesën më të madh të zonës urbanë,dhe ka numer më të madhë të konsumatorëve, ndërsa zona e
furnizimit me ujë drini i bardhë furnizon një pjesë të qytetit fabrikën e birrës si konsumatori më i
madh i ujit të pijës dhe një varg të ndërmarrjeve të ndryshme komerciale si dhe fabrikën e ujit
drini i bardhë ku është poashtu një ndër konsumatorët më të mëdhenjë. Uji i zi furnizon pjesen
më të madhë të qytetit kurse drini i bardhe furnizon pjesën juglindore dhe pjesen më të madhe të
fshatrave me ujë të pijës (shiqo foto 3). Qëllimi kryesor i K.U.R “hidrodrini” është që të furnizoj

7

http:/hidrodrini.com/pdf/plani_i_biznësit_2017_2019.pdf
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me ujë të pijës 24 ore në ditë dhe investime graduale në ripërtrirje të rrjetit të vjetër ku humbjet
janë mjaft të mëdha kur hyrjet kryesore janë gypa asbesti shumë të vjetër.

2. Figura e dy burimeve kryesore të ujit të pijës.8

K.U.R ”Hidrodrini” zbaton tarifën që vendos autoriteti rregullator për shërbimet e ujit (ARRU) i
cili është rregullator i pavarur ekonomik për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit në Kosovë.
Aktualisht ndarja e zonave të leximit bëhet në bazë të kriterit të numrit të konsumatorëve. Në
zonën e Trestenikut operonë gjithsej 1lexues. Ku 96.15% janë konsumatorë individual
(amvisëri), ndërsa 3.85 % janë konsumatorë institucional publiko komercial. Pjesa tjetër e
mbetur prej katër konsumatoreve ose në përqindje 3.08% përfshinë konsumatorët të cilët janë të
panjohur në zonën e Trestenikut.Bazuar në këto analiza, zona e mbulimit të shërbimeve me ujë
“Trestenik” ka më shumë konsumatorë shtëpiakë me matje, gjithsej 130 pjesa ma e madhe kemi
konsumatorët individual ose (amviseri), komercialë biznëse të vogla gjithsej 5 konsumatorë
kurse 4 nuk dihen pronaret, shprehur në përqindje 93.08 % janë lidhje shtëpiake kurse 3.85%
janë komerciale dhe publike dhe në fund 3.07 janë të paidentifikuara, struktura e konsumatorëve
krahasuar me sektorin e furnizimit me ujë të pijës është e favorshme. Si përfundim, përqindja e

8

http:/hidrodrini.com/pdf/plani_i_biznësit_2017_2019.pdf
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pjesëmarrjes së konsumatorëve jo shtëpiak është më e madh se sa përqindja në sektorët në tërësi.
Bazuar në rezultatët e caktuara, kemi gjithsej 130 konsumatorë - ujëmatës, të cilët kanë gjithsej
borxh rreth 28000euro. Këto të dhëna statistikore janë me rëndësi të veçantë, sepse identifikojnë
në hapësirë vendndodhjen e tyre, në mënyrë që të hartohet plani i veprimit për t’i inkasuar këto
mjete është strategji edhe të dihet me saktësi se si janë qasur në rrjet të ujësjellesit keta
konsumator.
Mesatarisht ndër vite kompania ka arritur të sigurojë ujë të pijshëm për rreth 24 orë në ditë,
poashtu ka arritur dhe të realizojë mirëmbajtjen e rregullt të sistemit të ujësjellësit si dhe
kanalizimit, përkundër përballjes me problemet e sjellura nga rrjeti i ujërave atmosferike
sidomos gjatë stinës së pranverës. Kualiteti i ujit të pijshëm të shpërndarë në tërë zonën e
shërbimit është monitoruar rregullisht nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe
rezultatët e ujit të furnizuar janë të kënaqshme edhe në vitët e ardheshme planifikohet që kualiteti
i ujit të plotësoj kerkesat e konsumatoreve që të plotësohen standardet elementare. Gjatë vitit
2016 stafi teknik i Kompanisë, kanë marrë aksion për të identifikuar dhe zvogëluar humbjet
fizike dhe ato komerciale të ujit. Zonat e përzgjedhura (DMAs) janë instaluar në njësinë
opërative të Pejës si pilot zona dhe tani pritet të instalohen edhe në njesitë tjera. Në këto zona
pilot është duke u bërë regjistrimi i konsumatorëve me qëllim të pastrimit të bazës së të dhënave.
Aktivitetet e ndërmarra gjatë muajve Shtator–Dhjetor kanë pasur kryesisht të bëjnë me
identifikimin e lidhjeve ilegale dhe konsumatorëve ilegal. Rezultatët kanë qënë mjaft pozitive
prandaj ky aktivitet do vazhdojë edhe në vitin 2017. Përkundër aktiviteteve të lartëpërmendura
gjatë vitit 2016, kompania ende përballet me përqindje të lartë të ujit të pafaturuar prej (6560)%.”9.

9
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2.3

Deklarimi i Problemit

Në kompanin K.U.R Hidrodrini10 njesia opërative Pejë ku operojnë dy njesi kryesore
administrata dhe shërbimi teknik, të gjitha kanë operuar dhe operojnë edhe sot si njesi dhe kanë
nën-njesi të vetat për një shërbim sa më cilësor për konsumatorët.
Shtrirjen e rrjetit mirëmbajtjen e tij pasi ndër problemet kryesore janë humbjet e mëdha të ujit në
rrjet nga demtimi i gypave të vjetëruar, kyçjet ilegale dhe mungesa e inkasimit adekuat për
leximin sistematik të ujëmatësve, pastaj mirëmbajtja e sistemit të informacionit për sigurimin e të
dhënave në databaza si dhe miëmbajtjen e rrjetit, të gjitha këto kanë rëndësi dhe të cilat veprojnë
si të ndara ku është paraqitur nëvoja e bashkëpunimit me menaxhment nga lëmi të ndryshme
shkencore, të gjitha këto të dhëna të kenë një bazë të dhënave pra një softuer të sofistikuar që të
kenë qasje në të gjitha shërbimet dhe nga të gjitha pikat kyçe si dhe të mirren me humbjet e
mëdha të ujit të cilat janë rreth 65% dhe si pasojë e humbjeve gjatë verës veçanarisht muajt gusht
– shtator burimet e ujit bien në minimum si pasojë e këtyre ndikuesve dhe të tjerë kur konsumi
është maksimum.
Pas disa ndërhyrjeve janë bërë reduktime në pjese të caktuara të cilat kanë furnizim më delikat e
të cilat në nivel mbidetar në lartësi më të lartë nevojitet aplikimi i sistemit të pompimit, kur janë
gjithë këto probleme K.U.R “Hidrodrini” ka aplkuar reformën në organizimin e sektorit të
veçantë për humbje e i cili sektor ka filluar për ndarjen e zonave të ndryshme të pikat kyqë (nyje)
duke vendosur ujëmatës zonal ose kryesor dhe duke aplikuar lexues të ujqmatëseve individual në
mënyrë të rregullt për të pasur një pasqyrë sa ma reale se çfarë ndodhe me gjithë këto humbje të
mëdha të ujit kjo reformë e aplikuar ka filluar para pes vitëve dhe ka jep një rezultat të
kënaqshem duke e përmirsuar diku 5% sepse me heret kanë qënë humbjet diku rreth 70%, kështu
që ka një përkushtim i veqant në përiudhat që vijnë do të jetë mbulimi i zonës së shërbimit me
ujëmatës sidomos në zonat ku ka sasi më të madh të ujit dhe atje ku keqpërdorimet janë të
mëdha, kjo do të arrihet me aktivitetin dhe përkushtimin e madhë të cilin duhet me çdo kusht të
arrihet për të pasur një furnizim ujë 24 orë në ditë, kështu me aplikimim e GIS-t është bërë më e
lehtë qasja në defekte të ndryshme,pasqyra të qarta si në rrjetin e ujësjellësit dhe kyçjeve
individuale, ndërtimet e reja që janë problem në vete, kyqjet ilegale që kanë një shpenzim enorm
10
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të ujit përmes GIS-t ka mundësi mjaft të mira se si të kemi një nderlidhje hartografike të numrit
të konsumatorëve objektëve të reja, rrjedhja e ujit etj.,Me formimin e sektorit të Gjeodezise në
vitin 2003 me ndihmën GTZ Gjerman K.U.R.”Hidrodrini” ka bërë një hap të madhë me rastin e
aplikimit të projektit block maping më ketë projekt ka filluar edhe grumbullimi i parë ose baza e
të dhënave si hartografike ashtu edhe tekstuale dhe ka bere një bagazh mjaft profitabil për të
pasur një pasqyrë të mirë për të parë një gjendje të rrjetit në letër dhe për të pasur objektiv sa më
të qartë si të veprohet në të ardhmen pastaj aplikimi GIS-t në vitin 2007 është bërë hapi tjetër e
që ka qënë sfid në vetë nderlidhjen e këtyre të dhënave. Problemi më i madhë ka qënë definimi i
zonave të caktuara të cilat janë furnizuar me ujë të pijës dhe faturimi i tyre për të pasur një
evidenc sa metër kub hyn në atë zonë dhe sa faktikisht lexohet nga ujëmatsit individual ku
rezulton një humbje mjaft e madh e ujit nga lidhjet ilegale dhe prishjet e ndryshme me të cilat
kompanija nuk është në dijeni fare, për këtë duhet të kemi një stratëgji të qartë se si të veprohet
në të ardhmen dhe të ketë ujë të mjaftueshëm cilsor dhe furnizim 24 orë në ditë.

9

3

METODOLOGJIA

Me instalimin e GIS-t në kompanin e hidrodrinit në Pejë si punë e parë startuese ka pas të dhëna
të mjaftueshme hartografike në shërbimin gjeodezik nga digjitalizimi në AutoCad me të gjitha
parametrat për një bazë të mirë të të dhënave dhe një databazë e ndërlidhur komplet në AutoCad
me databazën e konsumatoreve për çdo lidhje individuale pastaj rrjeti kryesor si aset i furnizimit
me ujë të pijës dhe rrjeti sekondar apo dytësor dhe rrjeti tërcial apo individual aty ku ka pasur
mundësi të inqizohet në koordinata të sakta, ndërsa aty ku nuk ka pas qasje është marrë si rrjet i
përafërt për të pasur njëpasqyrë sa më tëqartë dhe kohë pas kohe kur ndodhe ndonjë prishje
eventuale është bërë përmirsimi i pozicionit të gypit si dhe thellsia në të cilin ndodhet pastaj
pasurimi i vazhdueshem i hartave me objekte të reja dhe lidhje uji të reja në të njejtën kohe kjo
punë ka vazhduar dhe edhe sot vazhdimisht rifreskohet të dhënat hartografike dhe të
konsumatoreve.
Me instalimin e GIS-t ku janë përdor metodat më të shpeshta të përdorimit të veglave
teknologjike që ka GIS për planifikim të ndryshem dhe nxjerrjen e konkluzionëve apo analiza të
qarta se duhet të veprohet në raste të ndryshme më të cilat ballafaqohet K.U.R. “Hidrodrini” dhe
këto janë disa metodologji se si punohet në ArcGis network analysis:Arkitektura konfigurimit
desktop qëndror i GIS-it përmbajnë një mori të madh funksionesh, quhet arkitektura me
përdoruesit, Arkitektura e gjeoinformacionit mendojmë në arkitekturën me tri nivele ku
përmenden tri nivele ndërfaqja i përdoruesit, veglat dhe menaxhimi i të dhënave, krijimi i
gjeodatabazës me ndihmën e ArcCatalog-ut krijohet gjeodatabaza, shapefiles, ose coverages,
file gjeodatabazës ofron mundësi për ruajtjen e të dhënave deri në 1TB. Kjo metodë e ruajtjes së
të dhënave është në përdorim që nga versionët fillestare të ArcGis-it, dhe mund të shfrytëzohet
nga të gjitha versionet e ArcGis dektopit si në licenca bazike, gjeodatabaza përsonale ofron një
hapësirë deri në 2GB, enterprise geodatabases me hapësirë të madh me shumë shfrytëzues
njëkohësisht në të njëjtën kohë, sistemi koordinativ kosovaRef 01 i përbërë nga parametrat e
datumit gjeodezik dhe parametrat e projeksionit hartografik, gjeometria e rrjetës në ArcGis
rrjeti gjeometrik përbënë grupin e lidhjeve të nyjave dhe skajeve përgjatë një linje, ruajtja e
rrjetit një rrjet gjeometrik duhet të jenë në të njëjtin dataset për të pasur njëpasqyrë të qartë
vjetërsinë e gypit matrijali qfarë është, dhe mundësia e zëvëndesimit, rrjeti i gypave mëqënëse
rrjeti i gypave veqanarisht në qytëtin e pejës është mjaft i vjetër mundësia për humbje të mëdha
10

dhe furnizim 24 ore është mjaft i veshtirë, pastaj përdorimi i vegles findpath mundëson gjetjen
e rrugës më të shkurtër ndërmjet dy pikave në rrjetin gjeometrik, përdorimi i veglës find
connected nëse në ndonjë degë të rrjetit është shkaktuar ndonjë prishje në gyp dhe uji është
ndërprerë, Përdorimi i vegles Flow (data Flow) ndihmon në përcaktimin e bashkëveprimit në
mes dy ose më shumë linjave, përmes këtyre veglave të GIS-t si futjes së të dhënavetë ndryshme
data baza të ndryshme të punuara në mënyrë profesionale dhe nderlidhjen e tyre me harta të
punuara atëherë kemi një rezultat vërtet të mirë dhe bashkohorë në ditët e sotme, të puna
kryesore për të pasur një nderlidhje të të dhënave hartografike me konsumatorin janë marrë
përbazë këto atribute:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Atributet
Qyteti
Lagja
Emri i rrugës
Inkasimi
Lidhjeuji
Pronari
Nr i antarëve
Nr i shtëpisë
Shtëpi
Objekt komercial
Pjesë e pa zhvilluar
Objekt shoqëror

Përshkrimi
Zona kadastrale
Pjesa e qytetit
Nr I rrugës
Amviseri,komerciale
Madhsia e lidhjes
Emri mbiemri
X
X
X
X
X
X

1. Figura konsumatori dhe Përshkrimi.

Gis përpunon të dhëna hapsinore tekstuale dhe tabelare të shkruara të ndërlidhura në harta të
ndryshme varësisht nëvojen dhe kërkesa të ndrysme ku mund të ketë një informacion të
dobishem për organizatën dhe ku mund të nxjerren konkluzione për një planifikim afatgjatë për
një studim të fizibilitetit në të ardhmen në dobi të kompanisë K.U.R.”Hidrodrini”.
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4
4.1

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Shtrirja hapësinore e rrjetit të ujësjellësit në z.k. Trestenik të Pejës

Shtrirja e rrjetit të ujësjellësit të disa zonave është bërë në vitin 2014/2016 si pjesë e zgjerimit të
rrjetit te ri ku furnizimi është 24 orë pa mdërprerë, dhe ka një mirëmbajtje të rregullt.

3. Figura rrjeti i ujësjellesit në komunën e Pejës.11

4.2

Menaxhimi i rrjetit të ujësjellësit në zonën e Trestenikut

Menaxhimi i rrjetit në të gjitha zonat e Pejës përkatësisht Trestenikut bëhet përmes furnizimit me
ujë me kualitët të lartë leximit të ujëmatësve zonalë dhe individual, zgjerimin e rrjetit aty ku ka
nëvojë, inkasimin e mjetëve në mënyrëë të rregullt dhe mirëmbajtjen e rrjetit për një furnizim
efikas.
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4. Figura e ujëmatësit zonal nona kadastrale Trestenik.12
Gypat në varësi të funksionit dhe diametrit ndahen në tri katëgori kryesore:
1. Gypat kryesor (primar)
2. Gypat dytësor (sekondar)
3. Gypat individual (terciar)
Gypi kryesor(primar) paraqët rrjetin kryesorë furnizues nga burimi (fabrikat për
përpunimin e ujit, rezervuarët apo stacionët e pompimit) i cili bënë furnizimin me ujë rrjetin
dytësor ( sekondar).Gypat dytësor ( sekondar), paraqet rrjetin që furnizohet direkt nga rrjeti
kryesor dhe bënë furnizimin e rrjetit individual.Gypat individual, paraqet rrjetin i cili bënë
furnizimin e konsumatorëve me ujë.

12
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4.3

Definicioni dhe aplikimi i GIS-sit në menaxhimit e sistemit të ujësjellësit
në qytetin e Pejës

Për arsye të kompleksitetit të GIS-it mund të jepen shumë përkufizime ku njëri ndër to është
sistemi gjeografik i informimit është sistem për mbledhjen, ruajtjen, kontrollimin,integrimin,
menaxhimin, analizimin dhe prezantimin e të dhënave hapësinore të lidhura me tokën. Në këtë
sistem zakonisht përfshihet baza e të dhënave hapësinore dhe programet adekuate13.
Më anë te GIS-t mund të pasqyrohet në mënyrë shumë të mirë gjithë qfar në shofim në natyrë që
paraqitët në letër apo në ketë rast në hartë ose edhe në formen digjitale serveri ku ruhen të dhënat
përpunohen për nëvoja të caktuara ku edhe mund të shtypet pastaj në formatë të ndryshme në
letër apo edhe kopje të ndryshme. 14
GIS përpunon të dhëna të ndryshme gjeografike edhe tekstuale i nderlidhë ndërmjet veti. Të
dhënat gjeografike hapësinore janë informacione lidhur me pozicionin dhe shumëllojshmërin e të
dhënave hapësinore. Pra, GIS lejon lidhjen e atributëve të ndryshme të hartave,tabelave,të dhënat
e ndryshme në një vendë lidhur me gjendjen hapësinore. Përveç kësaj, GIS integron lloje të
ndryshme hartografike matematikore tabelare dhe të tjera të informacionit brenda një sistemi,
dhe kështu ofron një kuadër të qëndrueshëm për analizën e hapësirës për të pasur një gjendje
reale te terrenit në letër ose hartë.Teknologjia GIS ka dalë ose evoluar nga dy fusha të pavarura:
kartografi digjitale dhe CAD (Dizajn kompjuterik i mbeshtetur, dizajn i mbeshtetur në
kompjuter) dhe sistemi i menaxhimit sistemet e menaxhimit të të dhënave. Ky zhvillim lidhet
ngusht me rritjen e shpejtë të fuqisë dhe një rënie në çmimet e teknologjisë kompjuterike në fund
të vitëve 1960.15

13
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Neë York, fq. 65.
14
http://kartografija.hr/old_hkd/obrazovanje/prirucnici/Uvod_u_GIS.pdf
15
P. Nikolli,Sistemet e informacionit gjeografik, po aty.
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4.4

Arkitektura e sistemit të gjeoinformacionit

Kur bëhet fjalë për arkitëkturën, mëndojmë në arkitëkturën më tri nivele 2 apo tri-shtresore, ku
në GIS përmenden tri pjesë kryesore:16
- Ndërfaqjae përdoruesit,
-Veglat, dhe
-Menaxhimi i të dhënave (Figura 5).

5. Figura 5- Struktura tri- shtresore e GIS softuerit
Në terminologjinë standarde, sistemi i informacionit, Arkitektura tri-shtresore e lartpërmendur
përbehet prej:
-Prezantimit
-Menaxhimit logjik, dhe

16

Jonës, Ch. (1997): Geographical Information Systëms and Computër Cartography, Prentice Hall, Harlow, England,
fq 104.
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-Serverit–bazës së të dhënave (Data Server) (Figura 4).
Kur bëhet fjalë për arkitekturën e konfigurimit të kompjuterëve, flasim për katër tipa të
konfigurimit të cilat përdoren për zbatimin e një sistemi të gjeoinformacionit optimal.
- Desktop GIS (Figura 5),
- Përdoruesi i serverit3 të GIS-it (Figura 6),
- Desktopi qëndror i GIS-it (Figura 7), dhe
- Serveri qëndror i GIS-it (Figura 8).
Konfigurimi i desktopit të GIS-it është më i thjesht, në rastin e parë përfshinë tri komponentet e
arkitekturës tri-shtresore që janë instaluar në kompjuterin desktop (Figura2.2-A). Në rasti e dytë
(Figura 2.2-B) komponentet ndodhen në kompjuterin qëndror i cili luan rolin e serverit, dhe
përdoruesit shfrytëzojnë të dhënat përmes rrjetit LAN 4.

6. Figura Desktopi i GIS-t
Konfigurimi tëk përdoruesit e përparuar, por edhe tek grupet punuese me më shumë përdorues5,
bëhet fjalë për përdorues të serverit të GIS-it (Figura 2.3), ku tri komponentet mund të instalohen
në disa kompjuterë me qëllim të rritjes së përformancës dhe funksionimit të vetë sistemit,
përdoruesit shfrytëzojnë të dhënat përmes rrjetit me shpejtësi të lartë LAN, WAN6 apo internetit.
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7. FiguraPërdoruesi i GIS-t

4.5

Arkitektura e konfigurimit

Arkitektura e konfigurimit desktop qëndror i GIS-it, përmbajnë një mori të madh funksionësh,
quhet arkitektura me përdoruesit e “vështirë. Ndërsa kompjuterët përsonal në të cilët ndodhen
aplikacionët lidhen me lidhje të caktuar (LAN ose WAN) me serverin qëndror, quhen përdorues
të lehtë.Konfigurimit desktop qëndror i GIS-it, çdo gjë që nevojitet për të funksionuar vetë
sistemi është i vendosur në nivelin qëndror të arkitekturës përmes të ashtuquajturit server i
aplikacionit. Në vetë serverin e aplikacionit është e nëvojshme të instalohet softueri shtesë
(Citrixili Windows Terminal Server) i cili iu mundëson përdoruesve të lidhen me kompjuterë
prej së largu përmes rrjetës LAN ose WAN, dhe ta shfrytëzojnë softwerin sikur të ishtë i
instaluar në kompjuterin përsonal.

8. Figura Desktopi qëndror i GIS-t
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Sistemi i GIS-it me server qëndror, aplikacioni instalohet në kompjuterin e serverit në nivelin
qëndror të sistemit (Figura 8), lidhja e serverit me përdoruesit bëhet përmes rrjetit LAN, apo
intërnëtit i cili përdoret çdo ditë e më shumë. Kjo formë e implementimit është specifike për
koorporatat e mëdha, ku në një mund të lidhen më shumë se 10 serverë të cilët shfrytëzohen nga
shumë përdorues.

9. Figura Serveri qëndror i GIS-t
4.6

Krijimi i Gjeodatabazës

Me ndihmën e ArcCatalog-ut krijohet gjeodatabaza, shapefiles, ose coverages, e cila mundëson
importimin dhe eksportimin e të dhënave në formatë të ndryshme. Gjeodatabaza është një depo e
cila shërben për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave. Ekzistojnë tri tipa të gjeodatabazave:


File geodatabases,



Personal geodatabases,



Enterprise geodatabases.

18

4.7

File geodatabases

Është gjeodatabazë për ruajtjen e të dhënave, tiparëve dhe klasave në një file të sistemit. Ofron
mundësi për ruajtjen e të dhënave deri në 1TB. Kjo metodë e ruajtjes së të dhënave është në
përdorim që nga versionet fillestare të ArcGis-it, dhe mund të shfrytëzohet nga të gjitha versionet
e ArcGis desktopit si në licenca bazike, standarde dhe ato të avancuara; është e dizajnuar për të
ofruar një model për ruajtjen e të gjitha modeleve të të dhënave si: katalogët e rasterëve, data
setin e rrjetëve data setin e tërenëve etj. File geodatabases ofron mundësin e: Shfrytëzimit të një
e me shumë shfrytëzueseve për përditësimin e të dhënave edhe pse ato janë të ndara në data-set’e
të ndryshme ose tabela. Sigurimi i një hapësirë të gjerë, të thjeshtë, dhe të shkallëzuar të bazës së
të dhënave për të gjithë shfrytëzuesit, ofron mundësinë e një database portabel që punon
pothuajse në të gjitha sistemet, është e shkallëzuar për të mbajtur data-set’e të mëdha, ofron një
përformancë të shkëlqyeshëm dhe të shkallëzuara, si për shembull përkrah dataset’ e individuale
që përmbajnë mbi 300 miliona tiparë dhe data set’e që përmbajnë mbi 500 GB për një file me një
përformancë shume të shpejtë.

4.8

Gjeodatabaza përsonale

Është ofruar që nga versionët fillestare të ArcGIS-it, duke e shfrytëzuar Microsoft Access, duke i
ruajtur të dhënat në ekstensionin e data bazës. Gjeodatabaza përsonale ofron një hapësirë deri në
2GB. Në rast se madhësia e shënimeve tejkalon 500Mb atëherë efektiviteti i gjeodatabazës
përsonale ulet. Por Kompania ESRI rekomandon që të shfrytëzohet File Geodatabases për shkak
të shkallëzimit të hapësirës se mjaftueshme dhe përformimit të shpejtë. Skenari i gjeodatabazës
përbëhet nga shume skenar, kurse gjeodatabaza përsonale është një skenar i vetëm varet se cilin e
zgjedhim për shkarkim.
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4.9

Enterprise geodatabases

Kur kërkohet të ndërtohet një gjeodatabazë me hapësirë të madhe me shumë shfrytëzues
njëkohësisht në të njëjtën kohë (multiuser), Databazë Enterpise është zgjidhja më mirë.
Enterprise Geodatabases punon me disa lloje data bazash si, DBMS,IBM, DB2 Informix, Oracel,
Postgret, SQL dhe SQL Server. Karakteristikat kryesore të gjeodatabazës se ndermarrjes
(kompanisë) është se si ndertohet Arkitektura nga menaxheret e GIS-t dhe administratorit të
dhënave për implementimin e tyre, për shkak se gjeodatabaza të cilen e posedon ndermarrja në
ketë rast Kompania “Hidrodrini’është një format i të dhënave origjinale për ArcGis i cili është
një bazë e mirë për ruajtje përpunim dhe menaxhim në ArcGis.Termi gjeo do të thotë (të dhëna
hapsinore) kombinon me një bazë të dhënave të ndryshme.

4.10 Sistemi koordinativ KosovaRef01

Në Kosovë në vitin 2001 është përcaktuar sistemi referent koordinativ KosovaRef01, i përbërë
nga parametrat e datumit gjeodezik dhe parametrat e projeksionit hartografik. Datumi gjeodezik
përcakton kornizën referentë për matjet gjeodezike në sipërfaqën e tokës, përcaktimin e pozitës
së elipsoidit si origjinë dhe orientim në lidhje me tokën dhe qëndrën e saj. Përafrimi i formës së
tokës, nga forma e saj e parregullt në modelin matematik, bëhet përmes elipsoidit.
1. Tabela Parametrat e datumit Gjeodezik KosovaRef01. Paraqitja e transformit të
koordinatave nga WGS84 në Kosovaref01.17
Orientimi

ETRS89

Elipsoidi

GRS80

Gjysmëboshti i madhë

6378137

Gjysmëboshti i vogël

6356752.314

Meridiani Fillestar

Greenuich (0°0'0")

Njësi në MF

Shkallë (°), 0.01745329251994328

17
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Origjina e gjerësisë

Ekuatori

Meqë pasqyrimi i sipërfaqëve sferike, elipsoidit, gjeoidit, në rrafsh (plan) nuk është i mundur pa
deformime të caktuara, përdorim projeksionët e caktuara të cilat zgjidhen sipas forms së territorit
dhe karakteristikave të projeksionit. Kosova, në sistemin koordinativ KosovaRef01, përdorë
modelin e projeksionit Gauss–Krüger, i cili është cilindrik conform. Meridian qëndror përdoret ai
21 me ndarje të zonave çdo 3° që nënkupton zonën e 7 nga meridiani fillestar. Faktori i
zvogëlimit në meridianin qëndror është 0.9999 dhe zhvendosja në lindje është 7 500000.Lartësitë
nga pika fillestare e sistemit merren nga Mareografi i Triestës në Itali shiqo tabelën numer 3.
2. Tabela Parametrat e Projeksionit Hartografik KosovaRef01.18
Modeli i projeksionit

Gauss–Krüger

MeridianiQëndror

21°

Përfshirje e zonës

3°

Zona e projektimit

7

Zhvendosjanëlindje

7 500 000

Zhvendosjanëveri

0

Shkalla e zvogëlimitnë MQ

0.9999

Njësia e gjatësisë

Metër (m)

Origjina e gjerësisë

Ekuatori

4.11 Gjeometria e rrjetës në ArcGIS

Ndërtimi i rrjetit gjeometrik kërkon zgjuarsi dhe vëmendje të shtuar deri në detajet më të
thjeshta, veçanërisht kur përdoret për modelim të sofistikuar. Rrjeti gjeometrik përbënë grupin e
lidhjeve të nyjave dhe skajeve përgjatë një linje, duke iu përmbajtur rregullave të lidhjes të cilat
përdoren për të përfaqësuar dhe për të modeluar sjelljen e një infrastrukture të përbashkët të
rrjetit në botën e vertetë. Geodatabase dhe feature classes përdoren si të dhëna burimore për të
përcaktuar rrjetin gjeometrik. Përcaktohen rolet e atributëve me veçoritë ndryshme të cilat kanë
18
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rol thelbësor në rrjetin gjeometrik, dhe rregullat për mënyrën se si rrjedhin resurset nëpërmjet
rrjetit gjeometrik. Në grafikun e mëposhtëm, paraqësim modelin e rrjetit gjeometrik, rrjedhën e
ujit me anë të tubacionëve dhe shërbimeve të ujit që janë të lidhura me pajisje për lidhje në
kryqëzime:

10. Figura rrjeti gjeometrik19
Rrjeti gjeometrik ndërtohet brenda një bashkësie të dhënash në një gjeodatabazë. Veçoritë e
bashkësisë së të dhënave (dataset) përdoren si burime të dhënash për nyjat dhe skajet e rrjetit.
Çdo rrjet gjeometrik është logjik ku gjeometria e rrjetit duhet të përputhet me saktësi. Në një
përmbledhje tabelash në gjeodatabazë ruhen relacionët e lidhjeve dhe informacionë tjera rreth
veçorive në rrjetin gjeometrik si elementë të veçanta në operacionin e gjurmimit dhe rrjedhës
(tracing and flow operations).
Rrjeti gjeometrik përbëhet nga dy tipa të veçorive: skajet dhe nyjat.

19
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11. Figura Nyjet në rolin e çelesave20
Skajet dhe nyjat në një rrjetë gjeometrike kanë veçori të ndryshme në gjeodatabazë dhe quhen
veçoritë e rrjetit. Veçoritë e rrjetit, pikat dhe linjat i paramendojnë si një tërësi qëjanë specifike
për rrejtët gjeometrike. Në gjeodatabazë caktohet domeni dhe vlerat e paracaktuara. Përderisa ato
janë pjesë e një rrjeti gjeometrik, kanë lidhshmëri logjike ku janëtë lidhura në bazë të
topologjisë, ashtu që skajet duhet të lidhen me skajet tjera në nyje. Në rrjetin gjeometrik rrjedha
(flow) prej një skaji në tjetrin bartët përmes nyjave, ku një rast studimi e kam marrë zonën
kadastrale Trestenik komuna Pejë.e kemi zgjedhe këtë zonë për arsye se e ka rrjetin relativisht të
ri i instaluar në vitin 2007-2008 dhe është zona e përfundimit të rrjetit ku edhe janë humbjet
mjaft të mëdha si kyçjet ilegale pastaj rrjedhjet e shumta të pa idenifikuara në tëre zonën ku edhe
është mobilizuar një ekip i kontrolles në ketë zonë për të evituar këtë humbje mjaft të madh të
ujit të pijës, është bërë montimi i ujëmatëseve zonal në hyrje të zonës për të monitoruar ujin
hyrës dhe leximi i ujëmatësve individual për të pasur njëpasqyrë sa ma reale se ku ndodhet
defektet dhe si rezultat ka dal se është një humje e madhe e ujit pa hyrë fare në leximet e
ujëmatësve individual, pra defektet janë kyqjet ilegale dhe rrjedhjet e panjohura nëpër gypa
kryesor ose sekondar para ujëmatseve individual.
Me metoden (flow)ku nyjet kan rolin e çelsave ku e përcjell vijen e qarkullimit të ujit dhe është
një pasqyrë e qartë hyrjet në secilen lagje të zonës se trestenikut dhe duke u bere matjet e seciles
lidhje individuale në rrjet paraqitje e tyre në menyrë të sakt nga ekipi i gjeodetëve për të pasur
kyqjet individuale deri të ujëmatësi si dhe cilit objekt i përket ai ujëmatës përmes projektit të
blockmaping K.U.R. “Hidrodrini “ ka filluar me ketë projekt qysh në vitin 2003 të inicuar
fillimisht nga donacioni Gjerman GTZ për ndihme ujësjellesit duke e formuar shërbimin
Gjeodezik më një staf profesional dhe të trajnuar nga GTZ për një vitë deri në vitin 2004, në
vitin 2007 prap më inciativen e GTZ implemtohet GIS në kuader të futjes se dhënave në GIS.
20
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12. Figura Një shembull në rrjetën ArcGIS21
Është bërë ndarja e rrjetit në zona të ujëmatësve zonal. Kjo ka ndihmuar në gjetjen e zonave të
cilat kanë përqindje të lartë të humbjeve të ujit. Me një prekje të butonit programi do të gjurmojë
dhe selektoj ujëmatësit shtëpiak që furnizohen nga ujëmatësi i caktuar zonal. Në një rrjetë
gjeometrike mund të bëhen këto analiza:
-Llogaritja e rrugës më të shkurtër ndërmjet dy pikave;
-Gjetja e të gjitha elementëve të lidhura apo të shkyçura;
-Gjetja e kryqëzimeve apo zonave në rrjetë;
-Përcaktimi i drejtimit të rrjedhës prej burimit deri të shkarkimi;
-Gjurmimi i elementëve të rrjedhës në dy kahet nga një pikë e caktuar në pikën tjetër;
21
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-Llogaritja e rrugës më të shkurtër në drejtimin e kundër me rrjedhën nga një pike e caktuar në
pikën tjetër;
-Gjurmon të gjitha elementët përgjatë rrjedhës së rrjetit i cili përbëhet nga shume pika dhe
identifikon elementët e përbashkëta të rrjetit. Përcaktimi i rrjedhjes se ujit.Drejtimi i rrjedhës
duke përdorë burimet dhe derdhjet (source and sinks) përcaktohet nga këta faktorë:
-Rrjeti duhet të jetë i përputhshëm, domethënë, pa gabime gjeometrike;
-Pikat e burimeve dhe derdhjeve në rrjet duhet të jenë të definuara;
-Statusi i veçorive (aktiv/pasiv).
Ekzistojnë tri kategori sipas të cilave bëhet përcaktimit i drejtimit të rrjedhës. Pas definimit të
drejtimit të rrjedhës në rrjetin gjeometrik, një cep ka një nga tri kategoritë sipas të cilave
përcaktohet drejtimit i rrjedhës. Ku kemi përcaktimin e rrjedhjes se ujit në menyrë të përcaktuar
nëse drejtimi i rrjedhës së një cepi mund të përcaktohet në mënyrë unike nga lidhjet e rrjetit, për
pikat e burimeve dhe derdhjeve përdoren veçoritë, “e hapur”, “e mbyllur”, nga ku rrjedha
përcaktohet në bazë veçorisë së përdorur.22 Drejtimi i rrjedhës bazuar në drejtimin e digjitalizuar
do të kemi rrjedhën e përcaktuar përgjatë apo kundrejt drejtimit në të cilin veçoria është
digjitalizuar bazuar në atë se si është i definuar drejtimin i rrjedhës. Dhe kemi rastin kur kemi
rrjedhjen e ujit në menyrë të papërcaktuar -Rrjedha e pa përcaktuar në një rrjetë ndodhë kur
drejtimi i rrjedhës nuk është i mundur të përcaktohet në mënyrë unike nga topologjia e rrjetës,
veçorit e pikave të burimeve dhe derdhjeve, duke përdorë veçorit e hapur - e mbyllur. Kur të
definohet drejtimi i rrjedhës bazuar në drejtimin e digjitalizuar, nuk duhet të kemi ndonjë cep ku
rrjedha është e pa përcaktuar.rrjetin ku drejtimi i rrjedhës ndërtohet bazuar në tiparët burim dhe
rrjedhë, rrjedha e pa përcaktuar zakonisht ndodhë për cepat që formojnë pjesë të një harku, apo
rrethi të mbyllur. Gjithashtu mund të ndodhë për cepin rrjedha e së cilit përcaktohet nga disa
burime dhe derdhje, ku burimi apo derdhja e shtyn rrjedhën drejtim të cepit, ndërsa burimi apo
dalja tjetër e shtyn atë në drejtim të kundërt. Figura 12 paraqët pozitën e burimeve dhe derdhjeve
në rrjetin gjeometrik të pa përcaktuar në:23
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13. Figura pozita e burimeve të rrjedhjes se ujit në menyr të pa përcaktuar

14. Figura pozita ku paraqitët vetëm një rrjedhje
Si pasojë e drejtimit të rrjedhës në anë të kundërt në cepin 3, rrjedha në këtë cep rezulton e
gabuar. Për çdo cep, nëse drejtimi i rrjedhës përputhet me rastet kur kemi vetëm burime dhe
vetëm derdhje uji, drejtimi i rrjedhës përcaktohet në atë drejtim (siç shihet në skajet 1 dhe 2).
Megjithatë, nëse ka konflikt, siç është rasti me cepin 3, drejtimi i rrjedhës bëhet i pa përcaktuar
meqë ka dy dalje të mundshme.
Karaktëristikat kryesore të kësaj vegle janë si në figurën e mëposhtme:
-Menyja rënëse paraqët kontrollin e listës, dhe tregon se cila rrjetë është duke u analizuar. Vetëm
një rrjetë mund të analizohet njëherazi.
-Menyja flow kontrollon praninë e simboleve që prezantojnë drejtimin e rrjedhës në rrjetin e
ujësjellësit. Përdoruesi mund ta ndaloj ose ta lejoj shfaqjen e drejtimi të rrjedhjes.
-Vegla flow, përdoret atëherë kur bëhet rregullimi, modelimi drejtimit të rrjedhës në rrjetin e
ujësjellësit ose kur paraqitët nëvoje për editim. Për të realizuar ketë funksion nevojitet së paku
licenca ArcGIS-it Standart ose Advance.
-Mënyja e analizës merret me menaxhimin e vendosjes se flamujve ose barrierave në hartë,
pastrimin e dy flamujve, si dhe pastrimin e rezultatëve paraprake. Menyja e gjurmës specifikon
së cila analizë do të ndërmerret për ta përformuar analizën e radhës.
-Menyja rënëse e flamurit kontrollon se cilat tipa të flamurit do të vendosen në hartë.
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-Menyja Solve shërben për aktivizimin e gjurmës së zgjedhur. Aktivizimi i një gjurme kërkojnë
që së paku të pikaset një pikë në hartë, në të kundërtën menyja Solve nuk do të jetë aktive.
Procesi i përgjithshëm i analizimit të një rrjeti përfshinë: specifikimin e rrjetit apo pjesës së rrjetit
që analizohet duke zgjedhur gjurmimin, duke shtuar flamujt dhe pengesat.
K.U.R “Hidrodrini” aktualisht të dhënat i ruan në dy baza të dhënash:
1. Baza e të dhënave në sistemin GIS
2. Baza e të dhënave për konsumator Rikon
Baza për konsumatorë, “Billingsystëm”, ka të dhëna tabelare të ruajtura në SQL përmes të cilës
bëhet faturimi. Baza për sistemin GIS përmban të dhëna gjeohapësinore të rrjetit dhe
konsumatorëve. Këto dy baza nuk janë të lidhura në mënyrë të përhershme, por ato mund të
lidhen njëra me tjetrën përmes një kodi unik i cili është vendosur në databazën e sistemit të GISit bazuar në databazën e konsumatorëve pasi që kjo e fundit është më e vjetër.Për të bërë analizat
e mëposhtme nga databaza e konsumatorëve (BillingSystem) është eksportuar një file.xls me të
dhënat e nëvojshme, i cili lidhet me databazën e GIS-it përmes kodit ‘VF’ që paraqët Vendin e
Faturimi (Pronarin) dhe i cili është unik dhe është i ruajtur në dy databazat. Ku Është e krijur në
atë menyrë Që çdo ditë punë pas ores 17:30 (shtatëmbedhjetë e tridhjet minuta)bëhet rifreskim
(update) futja e të dhënave tabelare psh. Sa janë bere pagesat gjatë ditës kyqja e ndonjë
konsumatori të rij apo edhe çkyqja e ndonjë konsumatori me një fjal numri i konsumatoreve
pagesat në 5 (pesë) komuna Pejë, Istog, Klinë, deçanë dhe Junik.24
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15. Figura procesi i hyrjes dhe daljes se të dhënave në informacion të saktë25
Përmes “Billingsyste=m”, ka mundësitë ndryshme të futjes se dhënave tabelare të
ruajtura në SQL përmes të cilës bëhet procesimi në menyrë automatike për të pasur një pasqyrë
reale dhe të shpejtë për çdo konsumator. Me Billingsystëm mund të punohen baza të dhënavetë
ndryshme për ndonjë specifikacin varsisht si është baza e të dhënave dhe nderlidhja në harta
pastaj një paraqitje e qartë për konsumator varsisht në zona të caktuara ku janë të instaluar
ujëmatësit zonal në gyp kryesorë.

4.12 Ruajtja e Rrjetit

Rrjeti gjeometrik përbëhet nga tiparët (feature classes) të ruajtura në një dataset. Të gjitha tiparët
(feature classes) në një rrjet gjeometrik duhet të jenë në të njëjtin dataset, gjithëashtu tiparët
(feature classes) janë pjesë e vetëm një rrjeti gjeometrik. Pas krijimit të rrjetit gjeometrik shfaqët
nje ikonë e cila përfaqëson rrjetin gjeometrik përmbrenda bashkësisë (feature dataset) në pemën
ArcCatalogCatalog(ArcCatalogCatalog Tree).

25

http:/hidrodrini.com/pdf/plani_i_biznësit_2017_2019.pdf

28

4.13 Rrjeti i gypave

Rjeta e gypave në komunën e pejës në veçanti rrjeti kryesor është mjaft i vjetër është i matrialit
asbest ku hyrja kryesore është me diametër 700 dhe hyrja nga burimi i drinit të bardhë më
diametr 600 dhe pastaj në qytët furnizimi me gyp kryesor mbi 80% është asbest i vjetër 50 deri
70 vjet ku edhe humbjet janë mjaft të mëdhaja për shkak infrastruktures se vjetër të rrjetit
kryesor dhe është një kosto mjaft e lart për tu ndrruar në tëresi.

4.14 Përdorimi i vegles findpath

Përdorimi i kësaj vegle mundëson gjetjen e rrugës më të shkurtër ndërmjet dy pikave në rrjetin
gjeometrik psh., pika A dhe pika B, në këtë rast gypi kryesor i furnizimit me ujë të pijes,përmes
përdorimit tëkësaj vegle mund ta dimë sakt vijën nga kalon gypi, vjetërsin lloji dhe thellësinë e
tij nëse eshtë evidentuar në kohen e shtrirjes. Rasti i paraqitur përmes vegles find path përdoret
për mbledhjen e të dhënave për zyrën e projektimit. Për shkak të vjetërsisë duhet të bëhet
ndërrimi i gypit nga pika A deri në pikën B të rrjetit. Me aplikimin e veglës Findpath mund t’i
nxjerrim të dhënat për gypin ekzistues, si: diametrin, gjatësinë, vjetërsinë, rrugët nëpër të cilat
kalon gypi etj.
3. Tabela Përdorimi i vegles Findpath26
1

Diametri

100, 90, 63

2

Matriali

PE100, PE90, PE63

3

Katëgoria

Primar

4

Presioni

Pn 6 bar

5

Viti i Instalimit

2008

6

Gjatësia

1525 m

26
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4.15 Përdorimi i veglës Find Connected

Vegla find connected përdoret për të kryer analiza të ndryshme në rrjet. Kjo vegël mund të
aplikohet kur në zonë është i instaluar sistemi i ujëmatësve zonal përmes të cilëve është i mundur
matja e konsumit të ujit në pjesë të caktuara të zonës. Kështu për shembull, find connected
kalkulon konsumin dhe humbjet tëknike për zonën e caktuar, duke e krahasuar diferencën mes
vlerës së treguar nga ujëmatësi zonalë dhe shumës së gjithëmbarshme të treguar nga ujëmatësit
individualë. Në Figurën 4 është paraqitur aplikimi i veglës find connected, ku janë selektuar të
gjithë konsumatorët të cilët janë të lidhur me ujëmatësat zonalë (Ujëmatësi zona numëri).Në këtë
mënyrë llogaritën të dhëna të caktuara rreth vlerave të borxhit që konsumatorët i kanë
kompanisë,bazuar në rezultatët e caktuara, kemi gjithsej 686 konsumatorë - ujëmatës, të cilët
kanë gjithsej borxh rreth 28000 euro. Këto të dhëna statistikore janë me rëndësi të veçantë, sepse
identifikojnë në hapësirë vendndodhjen e tyre, në mënyrëë që të hartëohet plani i veprimit për t’i
inkasuar këto mjete.
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4. Tabela e konsumatorve.27
gisRegjion
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01
PE01

gisKonto
20113259094
20113259028
20113259072
20113259040
20100147
20100294
20113259010
20113259046
20113259011
20113259105
20113259112
20113259075
20113259120
20113259074
20113259017
20113259047
20113259048
20113259097
20113259098
20113259056
20113259049
20113259054
20113259053
20113259070
20113259073
20113259058
20113259108
20113259037
20113259085
20113259084
20113259116
20113259099
20100336
20113259057

gisKonsumatori
Rifat S.Berisha
Agron Xhafer Berisha
Xhavit Idriz Berisha
Naile Berisha
Tarzan Shala
Valdet Avdyl Prekalla
Driton Imer Morina
Jakup Muharrem Berisha
Agim Neziri
Kadri Rr.Krasniqi
Ilir Krasniqi
Rinor Luan Krasniqi
Idriz Sali Krasniqi
Rexhe Krasniqi
Gani Rame Krasniqi
Sadri Ram Krasniqi
Bashkim Isuf Gashi
Florim Isuf Gashi
Istref Isuf Gashi
Blerim Krasniqi
Syle Zenel Krasniqi
Zelfie Krasniqi
Artan Rame Rrahmani
Deme Rexhep Rrahmani
Bajrush Krasniqi
Ibrahim Shera
Ahmet Shera
Muje Neziri
Shaban Uke Lluka
Somson Qerim Shala
Rexhep Beke Berisha
Haxhi Beke Berisha
Florim Avdyl Berisha
Bajram Kadri Kadrija

gisAdresa
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik
Trestenik
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik,
Trestenik
Trestenik,

gisID
7E1641180001
7E1641170003
7E1641170002
7E1641170001
7E1641160029
7E1641160028
7E1641160026
7E1641160025
7E1641160024
7E1641160023
7E1641160022
7E1641160021
7E1641160020
7E1641160019
7E1641160018
7E1641160017
7E1641160016
7E1641160015
7E1641160015
7E1641160014
7E1641160013
7E1641160012
7E1641160011
7E1641160010
7E1641160009
7E1641160008
7E1641160007
7E1641160006
7E1641160005
7E1641160004
7E1641160003
7E1641160002
7E1641160001
7E1641160001

gisBorxhi
134
17
578
502
172
10
1,118
55
536
144
452
260
23
12
24
218
0
79
89
67
55
41
99
0
15
275
470
762
14
404
100
179
21
355

gisKonsumi
67
0
46
45
16
0
0
16
0
151
41
43
0
37
22
55
25
0
0
16
30
15
0
0
0
25
8
64
40
24
16
0
17
23

gisPagesa
30
0
0
10
0
0
20
0
0
0
0
20
0
5
20
50
8
0
0
20
20
10
0
20
0
0
0
0
20
0
20
0
0
10

Vegla find disconnected përdoret për të kryer analiza të ndryshme në rrjet. Kjo vegël zakonisht
aplikohet në pjesën ku është ndërprerë uji për ndonjë arsye të caktuar. Kështu për shembull, nëse
në ndonjë degë të rrjetit është shkaktuar ndonjë prishje në gyp dhe uji është nderprerë, vegla na
mundëson që vetëm këta konsumatorë t’i njoftojmë mbi shkaqët dhe kohëzgjatjen e ndërprerjes
së furnizimit me ujë, duke dërguar një mesazh në celularin e çdo konsumatori,Për të ilustruar
përdorimin e veglës Network Analyst, në këtë punimin, është zgjedhur si shembull konkret zona
“Trestenik ” e cila shtrihet në pjesën lindore të qytëtit të Pejës. Kjo zonë ka tre lloje të gypave
primar sekondar edhe tërcial.Të gjitha të dhënat janë esri shape file, të ruajtura në një
gjeodatabazë përsonale të krijuar si feature dataset dhe në fund për të demonstruar praktikisht
veglen utillity network analysis është krijuar rrjeti gjeometrik. Gjatë krijimit kemi hasë në
gabime të gjeometrisë së rrjetit mirëpo falë veglës geometric network editing janë përmirësuar të
gjitha gabimet e mundshme.Përdorimi i vegles Flow (data Flow)
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Me anë të kësaj metode përcaktojmë drejtimin e rrjedhës së ujit nga burimi deri të derdhja.
Krijimi i Data Flow, ndihmon në përcaktimin e bashkëveprimit në mes dy ose më shumë linjave.
Përmes veglës data flow bëhet e mundur modelimi i rrjedhës së ujit në një rrjet gjeometrik, në
rastin konkret, në rrjetin e ujësjellësit. Caktimi i rrjedhës së ujit bënë të mundur menaxhimin më
të lehtë të furnizimit me ujë, posaçërisht në rastët kur kemi prishje në rrjet dhe paraqitët nëvoja e
ndërprerjes së furnizimit me ujë. Ndërprerja bëhet në valvulet përkatëse të cilat identifikohen
lehtë dhe nëmënyrë të sigurt, pasi kemi të njohur rrjedhën e ujit. Krijimi i data flow, ndihmon në
përcaktimin e bashkëveprimit në mes dy ose më shumë pikave, linjave,kyçjeve indiduale.
Atributi vendi i faturimit është unik dhe shërben për lidhjen e tabelave të Gis-it me databazën e
konsumatorëve e cila menaxhohet nga departamenti i shitjes.
5. Tabela Përshkrimi i pikave të Rivelimit të terenit28
Nr

Atributet

Përshkrimi

1

Id e pikës

Numri identifikues

2

Përshkrimi

Gyp,teren, valvul,puset,hidrant

3

Dimensioni

Përmasat e gypit

4

Prodhuesi

E bërë në?

5

East

koordinata(E)

6

North

Koordinata(N)

7

Elevation-Tereni

Lartësia mbidetare e terenit(H)

8

Thellësia e gypit

Lartsia mbidetare e Gypit

28
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16. Figura Përcjellja e rrjedhes se ujit në komanden data-flow
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5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Krijimi i rrjetit gjeometrik përmes platformës ArcGis është një mundësi e mirë për ndërmarrjet e
ujësjellësit në Kosovë të cilat janë të intëresuara në zbatimin aktual të informacionit gjeografik
(GIS) ku thelbi rrjetit gjeometrik duhet pasur një bazë të mjaftueshme të dhënave hartografike
për të pasur një punë efikase.Menaxhimi i furnizimit me ujë në sasinë e mjaftueshme dhe cilësisë
e duhur, sot bëhet i mundur përmes teknologjisë kompjuterike shumë të përparuar e cila
mundëson mirëmbajtjen dhe analiza të ndryshme të rrjetit shpërndarës të ujit dhe
kanalizimit.Gjatë analizimit të modelit aktual të sistemit të GIS-it si dhe takimeve me
administratorëtpërkatës, identifikohen një mori problemesh të sistemit të cilat ndikojnë
negativisht në efikasitetin e punës.Krijimi dhe menaxhimi i modelit të rrjetës gjeometrike në
Pejëedhe fshatrat për rreth është një dizajn optimal i rrjetit shpërndarës të ujit. Modeli është
krijuar mbi bazën strukturore tëtë dhënave dhe softuerit të instaluar në K.U.R”Hidrodrini”(
ArcGIS), ndërsa analizat dhe simulimet e rastëve janë bërë përmes përdorimit të veglës UNA
(Utillity Network Analysis)produkt i ESRI-t. Ky model është i përshtatshëm në adresimin e
nëvojave të K.U.R”Hidrodrini”duke ofruar informata dhe të dhëna për rrjetin e ujit, pikat të
ujëmatësve, gjendjen e borxheve, adresën e konsumatorëve, etj. Përdorimi i këtij modeli në
K.U.R”Hidrodrini” bënë të mundur përgatitjen e shpejtë të raportëve të ndryshme, minimizon
koston e projektimit dhe përditësimit të rrjetit të ujit, shqyrton stratëgjitë e shumëllojshme të
rastëve të ndryshmetë problemeve të rrjetës së ujit dhe konsumatorëve, etj.Prandaj, konkludojmë
se K.U.R”Hidrodrini” duhet të modeloj rrjetën gjeometrike edhe në pjeset tjera të shërbimit,
lidhja e databazës së GIS-t me databazën e konsumatorëve duhet të programohet dhe të jetë e
përhershme dhe të rimodelohet çdo here me metoda të reja të cilat janë në hap me kohen. Në këtë
mënyrë përdorimi i veglës utillity netwok analysis do të jetë i mundur dhe efikas.
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